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ABSTRAKT
Punimi ka për qëllim dhënien e një informacioni në lidhje me investimet dhe ndikimin e
investimeve në GDP si dhe të sqarojë çështje të errëta ose të plotësojë boshllëqe, lidhur me
këtë çështje. Investimet janë një fenomen relativisht i ri, që ka pasur një zhvillim mjaft të
hovshëm dhe vazhdon akoma te zhvillohet ne vitet ne vazhdim. Nxitur nga ndryshimi
teknologjik, konkurrenca globale por edhe liberalizimi i tregjeve, investimet luajnë një rol
kyq në procesin e integrimit global ekonomik.
Investimet janë bazë shumë e fortë per zhvillimin ekonomik të cdo shteti, e sidomos
shteteve në tranzicion. Investimet e huaja direkte paraqesin mënyrën më efektive për të
krijuar vende të reja të punës në Kosovë dhe për t'i krijuar parakushtet për rritje të
qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Kosova eshtë në përpjekje të vazhdueshme për të
krijuar politika zhvillimore dhe masa të tjera të rëndësishme për të krijuar një ambient sa
më të përshtatshëm të biznesit dhe klimë sa më të favorshme investive.
Investimet e huaja direkte shpesh mund të jenë një zgjidhje për vendet në zhvillim për të
zënë trendin e teknologjisë dhe zhvillimeve të fundit. Shpeshherë, në pamundësi për të
gjetur dikë brenda vendit që do të jetë në gjendje për të investuar në një prurje të re,
investitorët e jashtëm janë ata që mund të kompensojnë këtë mungesë të investimeve.
Investimet e huaja direkte janë investime nga kompanitë që janë të bazuara në një vend, në
kompanitë e bazuar në vende të tjera.
Gjykojmë se, studimi, përmirësimi dhe shtimi i njohurive në lidhje me një fushë të caktuar,
nuk përbën vetëm thelbin e evolucionit për botën, por edhe për ata profesionistë, të cilët
dëshirojnë të zbatojnë teknikat dhe sistemet e tyre.
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HYRJE

Investimi është proces i angazhimit të parave apo i burimeve të tjera prodhuese në
momentin aktual me shpresën dhe në pritje të sigurimit të disa përfitimeve të supozuara në
të ardhmen. Është pranuar prej kohësh që përfitimet që sjellin IHD-të, janë të rëndësishme
dhe përfshijnë prurjen e teknologjive e njohurive të reja në firmat vendase, “rrjedhjet” e
produktivitetit, rritje të konkurrencës, si dhe rritjen e mëtejshme të aksesit për eksporte
jashtë vendit. Për më tepër, IHD është një mënyrë e preferuar e financimit të deficitit korent
(i cili është mjaft i lartë në vendet në tranzicion), meqenëse flukset e IHD nuk krijojnë
borxh. Kështu, pavarësisht disa efekteve negative që IHD mund të kenë, është konsideruar
si një burim shumë i rëndësishëm për të ndihmuar rindërtimin dhe tranzicionin e vendeve
në një ekonomi tregu. Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë qenë një faktor shumë i
rëndësishëm për rritjen ekonomike, duke ndryshuar gjatë viteve si në formë ashtu dhe në
shifra. Megjithatë, Kosova është një ndër vendet më pak të zhvilluara të rajonit, duke
shënuar tërheqjen më të vogël të IHD-ve gjatë viteve të tranzicionit. Disavantazhet e
Investimeve të huaja ndodhin kryesisht në rastin e qështjeve që lidhen me funksionimin dhe
shpërndarjen e profitit nga investimet e huaja. Një nga disavantazhet indirekte të
investimeve të huaja direkte është se sektoret e pazhvilluara ekonomikisht të vendit pritës
janë gjithmonë të papërshtatshëm kur niveli i investimeve të huaja direkte ndikon në
mënyrë negative. GDP është një matje e të gjitha mallrave që një ekonomi prodhon në një
kohë të caktuar, përfshirë investimet.
Katër faktorë përbëjnë një Prodhimi të Brendshëm Bruto të një vendi, GDP:
➢ Shpenzimet qeveritare,
➢ Shpenzimet e konsumit,
➢ Investimet e bëra nga industria dhe
➢ Tejkalimi i eksporteve kundrejt importeve. (Dunning, 1993)
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Nevoja për investime diskutohet nga trysnia e rrethinës nepermjet konkurenës për një cilësi
sa më të mirë të produkteve, shërbimeve dhe cmimeve të pranueshme. Investimet në
kuptim të plotë të fjalës janeë parakusht themelor i arritjes së qëllimeve zhvillimore. Cdo
investim projekton një cikël jetese, periudhe kohe gjatë të cilit ai jep efekte financiare,
efekte serike që mund ta arsytojnë rrezikun apo sakrificen e heqjes dorë nga konsumi i
tanishëm. Lidhur me ketë teoricienti i njohur freng nga kjo fushë Pierre Masse thekson se
investimi paraqet këmbimin e një të mire të sigurt nga konsumi i të cilës heqë dorë me
shpresë që kemi në objektin investues. Investimi është sakrifikimi i një vlere të tanishme
për një vlerë të ardhme të mundshme (Jones, 2013). I njejti autor benë dallimin midis
investimit dhe kursimit. Mbajtja e parasë së gatshme të paangazhuar, apo shpenzimi i saj në
konsumin e përditshëm, do të thotë heqje dore nga fitimi mbi investimin. Investitori
racional dhe qasja sistemore në qeverisjen e projekteve investive anojnë gjithmon ta
zvoglojnë rrezikun, të marrin vendime cilësore investive dhe nga investimet kerkojnë
kompenzim adekuat (Jones, 2013).
Investimi ndikon në normën e rritjes ekonomike sepse është një komponent i kërkesës
agregate (AD) dhe më e rëndësishmja ndikon në kapacitetin prodhues të ekonomisë.
Prandaj, nëse ka një rritje të investimeve, kjo do të ndihmojë në rritjen e AD dhe rritjen
ekonomike afatshkurtër. Nëse ka kapacitet rezervë, atëherë rritja e investimeve dhe një
rritje në AD do të rrisin normën e rritjes ekonomike.
Megjithatë, nëse ekonomia është afër kapacitetit të plotë, atëherë rritja e AD do të shkaktojë
inflacion dhe jo një rritje në GDP reale d.m.th ka faktorë të tjerë që ndikojnë në AD përveç
investimeve. Për shembull, në qoftë se ka pasur një rënie të shpenzimeve të konsumit ose
një rënie në eksportet, atëherë një rritje e investimeve në fakt nuk mund të rrisë AD.
Investimi nuk është komponenti më i madh i AD komponenta më e madhe e AD është
shpenzimi i konsumatorëve.
Nëse investimi është efektiv atëherë duhet të rrisë kapacitetin prodhues të ekonomisë. Për
shembull, investimi në shkathtësi dhe edukim mund të rrisë produktivitetin e punës.
Investimet në teknologji të reja dhe në kapital mund të rrisin produktivitetin dhe kapacitetin
2

prodhues të ekonomisë; kjo ndihmon në zhvendosjen e furnizimit të agreguar afatgjatë. Një
rritje është thelbësore për rritjen ekonomike afatgjatë; ajo mund të rrisë rritjen ekonomike
pa inflacion. Nëse investimi çon në një rritje të ndjeshme të produktivitetit atëherë kjo
mund të çojë në një rritje në normën afatgjatë të rritjes ekonomike. (Fortanier, 2007)
Varet nga lloji i investimit. Për shembull, investimet e gabuara të qeverisë në përmirësimin
e kapaciteteve industriale mund të jenë joefikase dhe nuk arrijnë të rrisin produktivitetin në
ekonomi. Investimet e sektorit privat nga jashtë mund të jenë shumë më efektive në fakt
rritjen e produktivitetit pasi që firmat private kanë më shumë njohuri për llojet më efektive
të investimeve.
Megjithatë, disa vende mund të kenë kufizime furnizimi në mallra publike - rrugë, ura,
infrastrukturë. Këto mallra publike nuk do të sigurohen plotësisht nga tregu i lirë; prandaj,
ajo mund të kërkojë investime qeveritare për të kapërcyer vështirësitë në furnizim. Për
shembull, ngjeshja në rrugë është një pengesë e madhe për biznesin dhe aktivitetin
ekonomik.
Në afat të gjatë, investimi është i rëndësishëm për përmirësimin e produktivitetit dhe rritjen
e konkurrencës së një ekonomie. Pa investime, një ekonomi mund të gëzonte nivele të larta
të konsumit, por kjo krijon një ekonomi të pabalancuar. Nuk do të priren të jenë një deficit i
llogarisë korrente dhe pak investime në perspektivat e rritjes së ardhshme.
Shkalla e rritjes ekonomike ndikon gjithashtu në nivelin e investimeve. Investimet e
biznesit tentojnë të jenë mjaft të paqëndrueshme. Nëse bizneset shohin një përmirësim në
parashikimet ekonomike, ato do të rrisin investimet për të përmbushur kërkesat e ardhshme.
Prandaj, një përmirësim në normën e rritjes ekonomike mund të shkaktojë një rritje të
ndjeshme të investimeve. Por, nëse ka një rënie ekonomike dhe një rënie në normën e
rritjes ekonomike, biznesi do të shkurtojë investimet.
Teoria e përshpejtuesit thekson se niveli i investimit varet nga shkalla e ndryshimit të rritjes
ekonomike. Megjithatë, përveç nivelit të rritjes ekonomike, niveli i investimit varet
gjithashtu nga norma e interesit, besimi i biznesit, përparimi teknologjik dhe rregulloret e
qeverisë. Pse disa vende janë më të suksesshme në tërheqjen e investimeve të huaja direkte
sesa të tjerat? (Fortanier, 2007)

3

Investimet e huaja direkte (IHD) nënkuptojnë blerjen e kapitalit dhe investimin në një vend
të huaj, p.sh nëse një multinacional amerikan, si p.sh Nike ndërtoi një fabrikë për të bërë
trajnerë në Pakistan; kjo do të llogaritej si investim i drejtpërdrejtë i huaj.
Në përmbledhje, faktorët kryesorë që ndikojnë në investimet e huaja direkte janë:
➢ Infrastruktura dhe qasja në lëndët e para
➢ Komunikimi dhe lidhjet e transportit
➢ Aftësitë dhe kostot e pagave të punës (Fortanier, 2007)

Faktorët që ndikojnë në investime:
1. Normat e pagave
2. Aftësitë e punës
3. Normat e taksave
4. Transporti dhe infrastruktura
5. Madhësia e ekonomisë / potencialit për rritje
6. Stabiliteti politik / të drejtat pronësore
7. Mallra
8. Kursi i këmbimit
9. Efektet e klasterimit
10. Qasja në zonat e tregtisë së lirë (Blomström, 2000)

2.1 Efekti i përshpejtuesit dhe Efekti i shumëfishtë
Ekziston njëfarë marrëdhënie midis të dyve. Por, është e rëndësishme të kuptojmë se ato
janë koncepte të ndryshme. Efekti shumëzues thekson një rritje ose bie në injeksione në
ekonomi (për shembull investimi) mund të shkaktojë një rritje më të madhe përfundimtare
(ose rënie në GDP).
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2.2 Produkti i Brendshëm Bruto (GDP)
GDP është një nga masat më të përdorura gjerësisht të prodhimit apo prodhimit të
ekonomisë. Përkufizohet si vlera e përgjithshme e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara
brenda kufijve të një vendi në një periudhë të caktuar kohore - mujore, tremujore ose
vjetore. GDP është një tregues i saktë i madhësisë së ekonomisë, ndërsa GDP-ja për kokë
banori ka një korrelacion të ngushtë me trendin në standardet e jetesës me kalimin e kohës
dhe norma e rritjes së GDP është ndoshta treguesi më i mirë i vetëm i rritjes ekonomike. Siç
shprehet fituesi i çmimit Nobel Paul A. Samuelson dhe ekonomisti William Nordhaus,
"GDP dhe pjesa tjetër e llogarive kombëtare të të ardhurave mund të duken të jenë
koncepte mizore, ato janë vërtet midis shpikjeve të mëdha të shekullit të njëzetë."

2.3 GDP-ja nuk përfshin rritje të standardeve të jetesës
Një gabim i supozuar brenda llogaritjeve të GDP-së është se matja vetëm nga çmimi në
thelb nënvlerëson produkte të caktuara duke zbritur kontributet e tyre në produktivitetin e
përgjithshëm dhe standardet e jetesës. Zbulimet mjekësore, për shembull, vlerësohen vetëm
nga çmimi i trajtimit, duke injoruar përfitimet e qëndrimeve më të shkurtra spitalore dhe
pritjet më të gjata të jetës që ato krijojnë.
Tërheqja e investimeve është prioritet i lartë. Për një gjë të tillë, Kosova duhet të punojë
fuqishëm në ndërtimin e institucioneve dhe të përmirësojë ambientin biznesor.
Për një ambient të mirë biznesor, para së gjithash, duhen institucione cilësore, kornizë
stabile ligjore, strukturë makroekonomike. Duhen institucione që funksionojnë. Mendoj se
në Kosovë është shënuar përparim në vitet e fundit. Edhe në analizën e Bankës Botërore
“Të bërit biznes” dhe të institucioneve të tjera, thuhet se Kosova duhet të lëvizë përpara.
Por, nuk mund të thuhet se është vetëm një problem, është kombinim i problemeve që janë
krijuar me vite. Kërkohet përkushtim për përmirësim gjatë viteve në vazhdim. Mendoj se
Kosova

ka

qenë

më

pak

e

prekur

në

krahasim

me

vendet

e

tjera.

Ndikimi mund të vërehet te dërgesat e parave nga jashtë. Kosova mbështetet b shumë në
paratë e qytetareve te Kosove që punojnë jashtë vendit. Dërgimi i parave po bëhet më i
vështirë për këta njerëz, për shkak të rrethanave të vështira ekonomike në vendet ku jetojnë.
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Këto janë sfidat kryesore që prekin Kosovën. Por, në përgjithësi, Kosova varet nga
investimet. Ajo mund të tërheqë investime nga kudo, por do të ishte premtuese të ishin nga
Evropa. Për momentin, ekonomia e Evropës është e kufizuar. Është shumë me rëndësi që
apetitet për investime të kthehen në Evropë dhe disa prej tyre do t’i nënvizojnë rrethanat në
Kosovë.
Reformat e mëtejshme duhet të jenë një projekt afatgjatë prandaj një nga mësimet e krizës
së fundit globale, është që një numër i reformave duhet të zbatohen, por nuk janë zbatuar
për shkak se njerëzit mendonin se çdo gjë po shkon në rregull dhe se ekonomia po lëvizte
me shpejtësi. Reformat afatgjate duhet të përmirësojnë institucionet publike, sepse sistemi
ligjor, funksionimi i gjyqësorit është problem i madh në secilin vend të Evropës Juglindore.
(Sanfey, 2012)

Së dyti, duhet përmirësuar klima biznesore. Nëse lehtësohet tregtia ndërkufitare, mendoj se
do të ishte një potencial i madh për zhvillimin e eksportit në rajon. Së treti, do të thosha
infrastruktura. Ka zona të mëdha ku duhen përmirësime. Cilësia e infrastrukturës, rrugët,
rrjetet energjetike janë duke u përmirësuar, por është një proces i ngadaltë. Duhet të shohim
më shumë përmirësime që të jenë më tërheqëse për investitorët e huaj. (Sanfey, 2012)

Figura 1. Grafiku 1. BPV për kokë banori
(Banka qendrore e Kosovës, 2011)
6

Sipas grafikut nr.1 BPV për kokë banori kishte trend rritës, duke arritur në 2,650 euro per
vitin 2011. Duke e krahasuar vitin 2004 qe kishte trend rritës 1.813 euro, kjo shumë ka
vazhduar të rritet deri në vitin 2008 me trend rritës 2.293 euro, dhe kështu vazhdimisht
trendi ka vazhdu në rritje deri në fund të viteve.
Tabela 1. Struktura e BPV sipas shpenzimeve

(Banka qendrore e Kosovës, 2011)

7

Konsumi Final i ekonomive shtëpiake merr pjesë me 88.4 për qind në BPV për vitin 2011,
deri sa në vitin 2010 kishtë një pjesëmarrje prej 89.1 për qind të BPV-së. Formimi i bruto
kapitalit ka kontribuar me 32.1 për qind në BPV në vitin 2011. Shpenzimet e qeverisë së
përgjithshme në 2011 kanë përfaqësuar 16.2 për qind të BPV-së. Struktura e shpenzimeve
me cmimet aktuale per vitet 2004 deri ne vitin 2008.
Shpenzimet e konsumit final ne vitin 2004 e cila përfshin shpenzimet e konsimit final të
ekonomive shtëpiake, Shpenzimet e konsumit final të qeverisë, Qeveria e Kosovës,
Donatorët, Të punesuar të huaj, të punësuar vendor, Shpenzimet e konsumit final arrin
vlerën 110.3 ndërsa çmimi aktual është 100.0.
Shpenzimet e konsumit final ne vitin 2011 e cila përfshin shpenzimet e konsimit final të
ekonomive shtëpiake, Shpenzimet e konsumit final të qeverisë, Qeveria e Kosovës,
Donatorët, Të punesuar të huaj, të punësuar vendor, Shpenzimet e konsumit final arrin
vlerën 105.2 ndërsa cmimi actual është 100.0. Formimi I bruto kapitalit për vitin 2004 është
24.1 dhe vazhdon të rritet deri ne vitin 2011 për 32.1. Eksporti neto ne vitin 2004 ka pas
rënie -34.4, dhe kështu ka vazhdu rënia dëri në vitin 2011 për -37.2.

Figura 2. Pjesëmarrja e komponentëve në BPV 2009 – 2011
(Banka qendrore e Kosovës, 2011)
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Siç shihet nga grafiku, në vitin 2011 kishte ndryshime strukturore të pjesëmarrjes së
komponentëve kryesore në BPV krahasuar me vitin 2010:
• Konsumi Final i Ekonomive Shtëpiake (KFESH) nga 89.1 % të BPV në vitin 2010 në
88.4% ne vitin 2011;
• Konsumi Final i Qeverisë (KFQ) nga 16.5% të BPV në vitin 2010 në 16.2 % në vitin
2011;
• Formimi i Kapitalit Bruto (FBK) nga 31.3 % të BPV në vitin 2010 në 32.1% në vitin
2011;
• Eksporti Neto nga – 37.5% të BPV në vitin 2010 në – 37.2 në vitin 2011.

Figura 3. Norma reale e rritjes
(Banka qendrore e Kosovës, 2011)

Norma reale e rritjes në vitin 2006 ka qenë 3.4% dhe keshtu ka vazhdu në rritje në vitin
2007 për 8.3% dhe ne vazhdimësi të viteve ka filluar të ketë rënie në normën reale dhe pika
më e ulët ishte në vitin 2010 për 3.2% dhe prap ky trend vazhdoi të ketë rritje ku në vitin
2011 ishte 4.5% norma reale.

9

Sipas (Sarkar, 2007) shoqëritë mund të hyjnë në një treg të huaj ose duke eksportuar ose
nëpërmjet IHD-ve. Eksportimi është mënyra më e thjeshtë dhe me risk të vogël me anë të të
cilit firma mund të futet në tregun e huaj, por ajo nuk ka mundësi të ketë nën kontroll
prodhimin dhe as të përfitojë nga mundësitë që mund të krijohen vetëm nga prania konkrete
në një treg të huaj. Ndërsa kur një firmë investon drejtpërdrejtë në prodhim ose në mënyra
të tjera në një shtet të huaj mbi të cilat ajo ushtron kontroll domethënës, atëherë kemi të
bëjmë me IHD-të.
Dallimi ndërmjet qarkullimit të IHD-ve dhe stokut të IHDve. Fluksi i IHD-ve i referohet
shumës së tyre të kryer gjatë një periudhe kohore të caktuar (p.sh., brenda një viti). Stoku i
IHD-ve i referohet vlerës totale të akumuluar të aseteve me pronësi të huaj në një kohë të
caktuar. Për sa i përket fluksit të IHD-ve, është e rëndësishme të bëhet dallimi ndërmjet
IHD-ve hyrëse dhe atyre dalëse. IHD-të janë dalëse kur dalin nga një vend, ndërsa janë
hyrëse kur nënkuptojnë fluksin e tyre në një vend, pra kur firmat e huaja ndërmarrin
investime direkte në vendin pritës. (Sarkar, 2007)

Pse i studiojmë investimet?
Për shkak të natyrës së tyre komplekse, investimet u bënë objekt studimi nga shumë
teoricienë. Në fushën e gjerë të trajtimit të tyre gjejmë mbështetës edhe kundërshtues të
ndikimit që sjellin këto investime në ekonominë e vendeve pritëse. Gjithashtu, ndikimet e
investimeve të huaja direkte janë matur edhe në mënyrë empirike, por rezultatet nuk kanë
qenë të njëjta.
A mund të ndikojnë negativisht investimet?
Natyra e investimeve është shumë komplekse, kjo për shkak të veçorive që ato mbartin. Për
shkak të kushteve të ndryshme ku investimet operojnë, shumë ekonomistë kanë patur
dyshime në lidhje me ndikimet që kanë ato. Kështu, për shembull, analistët radikalë
argumentojnë se kompanitë shumëkombëshe shfrytëzojnë burimet dhe fuqinë punëtore në
vendet pritëse, duke mos siguruar përfitime për këto vende. Për këtë arsye, radikalët
mendojnë se nuk duhen lejuar që këto kompani të veprojnë në vendet në zhvillim. Edhe
(Lall dhe Streeten, 1977), të cituar te (Moosa, 2002) argumentuan se investimet mund të
ndikojnë negativisht në ekonominë e vendit pritës për këto arsye: Së pari, veprimtaria e
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kompanive investuese mund të çojë në një normë më të ulët të akumulimit në vend, sepse
një përqindje e fitimeve të gjeneruara nga kjo veprimtari mund të riatdhesohen në vendin
mëmë të kompanisë dhe jo në vendin pritës. Kompanitë shumëkombëshe zakonisht i
dërgojnë fitimet për llogari të kompanive të tyre mëmë në formën e dividentëve apo të
honorareve të transferuara për aksionerët, si dhe nëpërmjet transferimit të thjeshtë të
fitimeve të grumbulluara. Dalja e fitimeve nga vendi pritës ndikon negativisht në bilancin e
pagesave, prandaj vendet pritëse vendosin shpesh kufizime për sasinë e fitimeve që mund të
dërgojnë kompanitë shumëkombëshe. Së dyti, kompanitë investuese mund të ndikojnë në
strukturat e tregut negativisht, duke e bërë atë më pak konkurrues.
2.4 Efekti crowding out
Kompanitë shumëkombëshe mund të ndikojnë në strukturat e tregut. Kjo ndodh kur këto
kompani zotërojnë teknologji të përparuar ose kur ato kanë asete më të mëdha krahasuar me
kompanitë vendase. Në raste të tilla, kompanitë shumëkombëshe e kanë më të lehtë për të
konkurruar në këto tregje. Një koeficient pozitiv i lidhjes ndërmjet investimeve dhe
kapitalit human tregoi se investimet mund të ndikojnë ndjeshëm në rritjen ekonomike të një
vendi. (Hanson, 2001), argumentoi se nëse kapitali i huaj dhe vendas janë plotësues të
njëri-tjetrit, ndikimi përfundimtar i investimeve në normën e rritjes do të jetë më i madh.
Investimet e huaja direkte, gjithashtu, ndikojnë në tregun e punës nëpërmjet krijimit të
vendeve të reja të punës. Ndër ndikimet më të rëndësishme dhe afatgjata të investimeve
është transferimi i teknologjisë dhe i njohurive teknike (knoë-hoë) që mishërohen në
kapitalin human. Nëse investimet e huaja kryhen në veprimtari në të cilat firmat vendase
kanë përvojë të kufizuar, atëherë investimet do të ndikojnë në transferimin e njohurive të
rëndësishme në aspektin e trajnimit, në praktikat dhe teknikat e menaxhimit dhe sjelljen
organizative, gjithashtu, mund të rrisin prodhimtarinë nëpërmjet kërkimit dhe zhvillimit
(R&D) duke ndikuar pozitivisht në rritjen e prodhimit (Campos & Kinoshita, 2002).
Investimet mundësojnë shqyrtimin e marrëdhënieve ndërmjet investimeve të huaja dhe
investimeve të brendshme, ku nxirret në dukje se koeficienti për investime në vetvete nuk
është statistikisht i rëndësishëm, por ndikimi i tij vjen si rrjedhojë e ndërveprimit ndërmjet
invstimeve dhe kapitalit human. (Moosa, 2002).
11

Rëndësia e investimeve në momentin aktual të zhvillimit të Kosovës
Investimet kanë një rëndësi të posaçme dhe specifike për Kosovën duke pasur parasysh
kushtet në të cilat duhet te realizohet zhvillimi ekonomik. Situata specifike e Kosovës në
këtë aspekt ka të bëjë sidomos me:
•

Statusi ende i padefinuar politik ka krijuar vështirësi për marrjen e huave nga
institutcionet financiare ndërkombëtare,

•

Asistenca e jashtme financiare në formë të donacioneve për investimet kapitale
parashihet të zvogëlohet në mënyrë të ndieshme pas vitit 2003,

•

Sistemi i Bankave në Kosovë ende nuk është i aftësuar për livrimin e kredive
aftagjate dhe në vëllim më të madh për të mbështetur investime me serioze,

•

Mungesa e tregut financiar dhe tregut të letrave me vlerë,

•

Zbatimi i procesit të privatizimit i cili duhet të fillojë në bazë të rregullorës mbi
AKM synon të tërheq investitor të jashtëm,

•

Dergesat financiare – remitancat, nga emigrantet Kosovar në Europën Perendimore
dhe SHBA pritet të zvogëlohen në kushtet kur shumë Kosovar po tërheqin familjet e
tyre në vendet ku janë vendosur,

•

Nevojat e mëdha për investime në infrastrukturën publike dhe në sektoret e tjerë për
krijimin e vendeve të punës dhe përballimin e problemit të papunësisë,

•

Niveli i papunësisë i lartë.

Duke pasur parasysh këto fakte është e qartë se Kosova ballfaqohet me burime të reduktura
për financimin e investimve, në kushtet kur domosdo përballet me presionin dhe nevojen
imanente për të zgjidhur problemin e papaunësisë (norma e vlerësuar e papunësisë 45-50%)
dhe përmisuar infrastrukturën publike. Në këto kushte, krijuesit e politikave ekonomike
sfidohen me nevojen e nxitjes së investimeve të reja. Prandej krijimi një ambienti miqësor
afarist dhe ambientit adekuat institucional për tërheqjen e investimeve të jashtme direkte
imponohet si një nga prioritetet më të rëndësishme të politikave ekonomike dhe reformës
ekonomike. Është e kuptueshme se vetëm investimet nuk mund t’i shpejtojnë aktivitetet
mëse të domsodoshme investuese. Synimi duhet të jetë që ato të bëhen një burim i
rëndësishëm dhe komplementar me burimet e tjera të financimit.
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Përvoja e zhvillimit ekonomik në dekadat e fundit e sidomos kur është fjala për vendet në
zhvillim ka vënë në pah se investimet, konsiderohen të rendësishme për shkak të efekteve
të tyre të shumëanshme pozitive e sidomos për arsye se:
•

Është konstatuar një lidhje pozitive midis investimeve dhe rritjes së GDP-së (Bruto
Produktit të Vendit), në saje të rritjes së mundësive eksportuese dhe efekteve
stimuluese në bizneset lokale dhe përmirësim të konkurrencës.

•

Nxitjes së zhvillimit social dhe zhvillimit të kapitalit human në saje të transferit
teknologjik, dijeve të reja dhe trajnimit,

•

Efekte pozitive ne buxhet: rritjes së të ardhurave buxhetore që vjen si rezultat i
rritjes së taksave dhe zvoglimit të nevojes së subvencioneve për shërbimet publike.

•

Është e qartë së për të gjitha këto arësye, në Kosovë nevojitet një politikë aktive që
do të përmirësonte promovimin e mundësive të bashkëpunimit me investitorët e
jashtëm, rritjen e aftësive konkurruese në tregun e IJD dhe, rritjen e aftësive
absorbuese për partneritet dhe inevstime të përbashkëta.

Kosova ka ambient më pak të përshtatshëm të të bërit biznes krahasuar me të gjitha vendet
e rajonit. Për të pasur sukses në nxitjen e investimeve, ligje të tilla duhet të mbështeten edhe
me reforma substanciale sa i përket ambientit të të bërit biznes dhe edukimit cilësorë të
fuqisë punëtore. Kjo ngase përveç lehtësirave teknike, shkurtimit të procedurave
burokratike dhe incentivave financiare, investitorët kanë kërkesa edhe për siguri politike,
ligjore, fuqi punëtore të aftë dhe në përgjithësi ambient të përshtatshëm të biznes-bërjes.
Këto reforma është më e vështirë të arrihen, ngase kërkohet reforma më të thella, kohë,
vullnet politik dhe burime financiare. Bazuar në këtë, Instituti GAP jep këto rekomandime:
•

Të mos aprovohet Ligji për Investime Strategjike pa ndryshimet e cekura sepse bart
rreziqe të larta për abuzime me pronën shtetërore;

•

Të largohet neni që lejon transferimin e pronës shtetërore te investitori pa procedura
tenderuese ose të kërkohet edhe vota e Kuvendit të Kosovës mbi këtë çështje;

•

Të kërkohen analiza dhe plane të detajuara fizibiliteti për secilin propozim për
investim;

•

Të definohet më qartë se çka është sektor strategjik si dhe të caktohet metoda e
futjes së sektorëve të rinj strategjik;
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•

Qeveria të futet në negociata me investitorë me pëlqimin paraprak të Komisionit
Ndër-Ministror për Investime Strategjike që të zvogëlohen mundësitë për
keqpërdorim;

•

Në përbërje të Komisionit Ndër-Ministror për Investime Strategjike të shtohet edhe
Avokati i Popullit dhe një përfaqësues i Komisionit Parlamentar për Zhvillim
Ekonomik që të ketë qasje më gjithëpërfshirëse;

•

Në kuadër të kritereve për numrin e të punësuarve, ligji duhet të qartësojë lidhur me
gjatësinë e kontratave të punëtorëve të cilët punësohen dhe nëse ata duhen të jenë
me orar të plotë

Gjithashtu, të krijohen pako financiare si alternativë për nxitjen e investimeve siç janë:
o Krijimi i zonave të lira ekonomike për sektorë të ndryshëm;
o Subvencionimi i pagave të punëtorëve, pushime nga tatimi në fitim, ulje të tatimit
në të hyra, subvencionim të kontributeve për punëtorë, lirim të lëndës së parë nga
tatimi në import, lirime nga tarifat lokale për ndërtim apo leje të ndryshme, grante
për mbulim të pjesshëm të kostos së ndërtimit të objekteve nga investitori;
o Financimi (subvencionimi) dhe mbështetja e trajnimeve të punëtorëve për ta
garantuar transferimin e dijes prej investitorit tek punëtorët;
o Krijimi i institucioneve të veçanta neutrale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur
me investimet për të krijuar siguri të investitorëve;
o Rritja e bashkëpunimit me odat ndërkombëtare të bizneseve në Kosovë për projekte
investuese si dhe rritja e numrit të odave të huaja ekonomike këtu.
(Ministria e integrimit Evropian)
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2.5. SWOT analiza – e Republikës së Kosovës

Pikat e Forta

Pikat e dobëta

• Afërsi gjeografike me pjesën
më të madhe të rajoneve dhe
• Fuqi punëtore e kualifikuar
me një kosto relativisht të ulët

vogla •

vendase

Integrimi • Konkurrenca e vendeve

Europian

•

Infrastrukturë

fqinje
• Rritje në paga dhe

• Investime

për frymë

Rreziqet

të •

Rindertimi

infrastruktures

humbja

e

avantazhit

i konkurrues të kostos së
ulët të punës

• Teknologji industriale

• Burimet minerare
• Atraksionet natyrale dhe

të vjetruar
•

turistike
ambient

e

dobët

• Kulturë pune

Një

Tregjet

• Te ardhura të ulëta

tregjeve në Evropë

•

•

Mundësitë

ligjor

i

Sektor

i

dobët

financiar

pranueshëm për investim

2.6 Kufizimet dhe pengesat prezente për investimet e jashtme në Kosovë
Intensiteti i pengesave
Hulumtimet në kuadër të përgatitjes së këtij Raporti kanë provuar ekzistimin e shumë
pengesave institucionale dhe administrative për një klimë të favorshme investuese.
Penegsa me një intensitet të ndikimit në realizimin e investimeve të huaja mund të merren:
-Mungesa e përvojës në realizimin e investimeve,
-Mungesa e ligjeve,
-Lartësia e doganës,
-Statusi final i Kosovës i padefinuar, dhe
-Mungesa e përkrahjes promovuese e investimeve.
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Figura 4. Pengesat për investimet e jashtme
(Banka qendrore e Kosovës, 2017)

Pengesat kyresore me të cilat ballafaqohen investitorët e huaj janë: Korrupsioni me nje
përqindje mjaftë të lartë 10.4, mungesa e garantimit të investimeve 9.0, tatimet e larta 8.8,
tregu i kufizuar 8.2 dhe kështu deri te pengesat me një përqindje më të vogël si mungesa e
përkrahjes për promovimin e inv. 5.0 dhe furnizimi me rrymë elektrike 4.7

2.7 Teoria e rritjes ekonomike dhe lidhja me investimet
Një nga çështjet më të diskutuara në mbarë botën në lidhje me politikat ekonomike dhe jo
vetëm, që duhet të ndërmarrin qeveritë, është rritja e mirëqenies së qytetareve të tyre.
Mirëqenia është një koncept që në të vërtetë i kalon përmasat ekonomike. Megjithatë
ekonomistët kur flasin për mirëqenien e një vendi kanë në mendje rritjen ekonomike të këtij
vendi. Ky është treguesi makroekonomik që përfaqëson më së miri nivelin e mirëqenies së
një vend ose standardin e jetesës (Mankiw, 2012). Në të vërtetë, nëse flasim për rritjen
ekonomike (d.m.th normën e rritjes së Prodhimit të Brendshëm Bruto ose normën e rritjes
së Prodhimit të Brendshëm Bruto për frymë), kemi parasysh dinamizmin e llogarisë së të
ardhurave, llogarisë së formimit të kapitalit, llogarisë së prodhimit dhe llogarisë së
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marrëdhënieve tregtare me jashtë, veçanërisht për ekonominë e një vendi. Bazuar në këtë
tregues ekonomik i cili tregon standardin e jetesës në vend, ka patur dhe vazhdon të ketë
shumë interes që të identifikohen dhe të analizohen faktorët që e përcaktojnë atë.
Modelet e teorive ekonomike të krijuar nga teoricienë ekonomie, përpiqen të shpjegojnë
faktorët që çojnë në rritje ekonomike dhe në diferencat e mëdha të normës së rritjes
ekonomike dhe nivelit të të ardhurave të vendeve të ndryshme. Ndonëse modelet kanë
shkallë të ndryshme kompleksiteti, të gjithë përpiqen të shpjegojnë variablat duke u bazuar
në një numër supozimesh. (Mankiw, 2012).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë hulumtimit, është parë se nuk ka siguri të investimeve, e gjithe kjo vie nga veprimi
politik. Pyetja themelore hulumtuese që është parashtruar në këtë punim adreson
identifikimin e pengesave apo problemeve që në Kosovë nuk meren parasysh dhe nuk
zhvillohen investimet, e që kanë një ndikim shumë të madh në bruto prodhimin vendor.
Problemi tjetër është se PBB si tregues nuk merr parasysh burimin. Ajo mat konsumin final
pa marrë parasysh nëse ky konsum është realizuar me të ardhura apo është realizuar me
borxh. Kur vjen puna për të krahasuar rritjen ekonomike, kjo kthehet në problem. Marrja e
parave borxh e rrit PBB-në, shlyerja e tyre e ul, pa marrë parasysh se konsumi final i
popullsisë mund të ketë mbetur i pandryshuar si gjatë rritjes, ashtu edhe gjatë uljes, akoma
më keq, Prodhimi i Brendshëm Bruto nuk merr parasysh nëse përfituesit apo realizuesit e
këtij prodhimi janë vendës apo të huaj. Kur një kompani e huaj investon në një vend tjetër,
ky investim është PBB e vendit ku është kryer. Fitimet janë gjithashtu PBB, por që të dyja
mund të përfitohen nga aksionerët e kompanisë investuese në vendin e origjinës dhe jo nga
vendi ku është kryer investimi. Prodhimi i Brendshëm Bruto nuk merr parasysh nëse
përfituesit apo realizuesit e këtij prodhimi janë vendës apo të huaj. Kur një kompani e huaj
investon në një vend tjetër, ky investim është PBB e vendit ku është kryer. Fitimet janë
gjithashtu PBB, por që të dyja mund të përfitohen nga aksionerët e kompanisë investuese
në vendin e origjinës dhe jo nga vendi ku është kryer investimi.
Qëllimi i këtij punimi është që të vendos një ndërlidhje logjike dhe funksionale në mes
rëndësisë së investimeve dhe bruto prodhimit vendor në Kosovë.
Përmes këtij qëllimi kryesor është të arrijmë deri në përfundim të një pamje të përgjithshme
të ndikimit të aktiviteteve dhe faktorëve që do të kenë ndikim shumë të madh krijimi
i një stabiliteti shumë më të qëndrueshëm politik. Prandaj do të krijojmë një strategji dhe
pastaj të provojmë nëse zbatohet në industrinë e procesimit dhe për më tepër të kuptojmë
arsyet prapa këtyre rasteve të studimit. Vetëm me identifikimin e aktiviteteve të mëdha që
kanë ndikim të rëndësishëm në outputet mundemi të arrijmë të shohim rëndësinë e
investimeve për zhvillim të vendit.
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4

METODOLOGJIA

Punimi nis me një trajtim teorik të invetimeve për të vazhduar më tej me një analizë të
efektit të IHD-ve në rritjen ekonomike në Kosovë. Korniza teorike është trajtuar sipas një
literature të gjerë dhe bashkëkohore, ku përfshihen punime kërkimore shkencore, artikuj
dhe publikime nga autorë kryesisht të huaj. Në qendër të trajtimit teorik janë modelet e
rritjes ekonomike të autorëve më me emër në fushën e shkencave ekonomike. Megjithatë,
edhe në trajtimin teorik shumë pak diskutohet për vendet e vogla në zhvillim, duke lënë një
hendek lidhur me rëndësinë e investimeve në këto vende. Për këtë arsye, u nxita të kryej një
studim lidhur me efektin e investimeve në vendin tonë. Për investimet ne Kosovë është
folur shumë, por natyra e studimeve ka qenë e kufizuar në sektorë apo në rajone të
caktuara. Edhe në studimet ku bëhen përpjekje për të krijuar lidhje mes investimeve, bruto
prodhimit dhe rritjes ekonomike, investimet janë marrë si një variabël i vetëm shpjegues,
duke anashkaluar faktorët e tjerë makroroekonomike.
Secondary research (kërkimi sekondar) – është përdorur për të studiuar konceptet teorike të
investimeve dhe për të kuptuar më mirë mënyrën dhe konceptet e zhvillimit. Për këtë janë
përdorur artikujt te ndryshëm studimor.
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5

REZULTATET

Investimet - gjatë vitit 2017 investimet vlerësohet të kenë qenë 29% e BPV-së, nga të cilat
investimet e përgjithshme private gjatë vitit 2017 janë rritur për 15.6% në terma real. Rritja
e investimeve private kryesisht rrjedh nga riinvestimi i të ardhurave të investitorëve të huaj
në baza të rregullta, si dhe tendenca e vazhdueshme e diasporës kosovare për blerjen e
pasurive të paluajtshme në vend. Investimet e reja po nxiten kryesisht nga arsyeja se
Kosova po shfaqet si mjedis më i mirë i investimeve si rezultat i reformave strukturore.
Përveç kësaj, normat e interesit për kreditë komerciale po zvogëlohen në mënyrë të
vazhdueshme, ku normat e interesit të bankave komerciale për kreditë aktualisht janë ulur
në 6.7% në fund të vitit 2017, kundrejt 7.2% sa ishin në vitin 2016.

Remitencat shënuan rritje prej 9.9% në krahasim me vitin 2016. Vazhdojnë të mbeten të
larta remitencat që vijnë nga Gjermania dhe Zvicra të cilat përbëjnë rreth 60% të totalit të
remitencave. Investimet e Huaja Direkte janë rritur për 30.8% në krahasim me vitin 2016,
duke arritur vlerën në 287.8 milionë euro, nga 220 milionë sa ishin në vitin 2016. Në
kuadër të IHD-ve, shërbimet financiare treguan rritjen më të madhe prej 36 milionë euro,
pasuar nga patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet banesore të cilat kishin rritje prej 19.6
milionë euro. Mbi 35% të totalit të IHD-ve ishin nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar,
të cilat krahasuar me vitin e kaluar shënuan rritje.
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Tabela 2. Remitencat sipas shteteve

(Banka qendrore e Kosovës, 2014)

Remitancat dallojnë sipas shteteve dhe në kuadër te viteve edhe shtetet kan remitanca të
ndryshme. Gjermania në krahasim me Zvicrën ka remitanca shumë më të mëdha 37.7
ndërsa Zvicra 15.9. Dhe prej të gjitha shteteve Gjermania posedon remitancat më të mëdha.
Shtetet tjera duke I krahasuar nëpër kohë të caktuar janë më të përafërta njëra me tjetrën.
Krahasimi më i madh është mes Gjermanisë dhe Finlandës.

Pse GDP është e rëndësishme?
Samuelson dhe Nordhaus përmbledhin me kujdes rëndësinë e llogarive kombëtare dhe
GDP-së në tekstin e tyre të parë "Ekonomi". Ata e krahasojnë aftësinë e GDP-së për të
dhënë një pasqyrë të përgjithshme të gjendjes së ekonomisë me atë të një sateliti në
hapësirë që mund të vëzhgojë moti në të gjithë kontinentin. GDP-ja u mundëson
politikëbërësve dhe bankave qendrore që të gjykojnë nëse ekonomia po kontrakton ose
zgjerohet, nëse ka nevojë për një nxitje apo përmbajtje dhe nëse një kërcënim si recesioni
apo inflacioni afrohet në horizont.
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Llogaritë kombëtare të të ardhurave dhe të produktit, të cilat përbëjnë bazën për matjen e
GDP-së, lejojnë politikëbërësit, ekonomistët dhe biznesin të analizojnë ndikimin e
variablave të tillë si politika monetare dhe fiskale, goditjet ekonomike si psh në çmimin e
naftës, si dhe planet e taksave dhe shpenzimeve, mbi ekonominë e përgjithshme dhe mbi
përbërësit e veçantë të saj. Së bashku me politikat dhe institucionet më të informuara,
llogaritë kombëtare kanë kontribuar në një reduktim të ndjeshëm në ashpërsinë e cikleve të
biznesit që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore.

Pse GDP luhatet?
GDP luhatet për shkak të ciklit të biznesit. Kur ekonomia zhvillohet dhe GDP po rritet, vjen
një pikë kur presionet inflacioniste rriten shpejt si kapacitet prodhues dhe punues në afërsi
të përdorimit të plotë. Kjo çon bankën qendrore të fillojë një cikël të politikës monetare më
të shtrënguar për të ftohur ekonominë e mbinxehjes dhe për të ulur inflacionin.
Ndërsa normat e interesit rriten, kompanitë dhe konsumatorët ulin shpenzimet e tyre dhe
ekonomia ngadalësohet. Kërkesa e ngadaltë i shtyn kompanitë të heqin dorë nga punonjësit,
gjë që ndikon më tej besimin dhe kërkesën e konsumatorit. Për të thyer këtë rreth vicioz,
banka qendrore lehtëson politikën monetare për të nxitur rritjen ekonomike dhe punësimin
derisa ekonomia zhvillohet.
Investimi i biznesit është një tjetër komponent kritik i GDP-së, pasi rrit kapacitetin
prodhues dhe nxit punësimin. Shpenzimet e qeverisë marrin një rëndësi të veçantë si një
komponent i PBB-së kur shpenzimet e konsumatorëve dhe investimet e biznesit ranë
ndjeshëm, si për shembull, pas një recesioni. Së fundi, një suficit i llogarisë rrjedhëse rrit
një GDP të një vendi, pasi (X-M) është pozitiv, ndërsa një deficit kronik është një zvarritje
ndaj GDP-së.
Kur ekonomistët, gazetarët dhe politikanët flasin për fuqinë ose dobësinë e ekonomisë
kombëtare, ata citojnë një statistikë kryesore: GDP Metrika, e cila qëndron për produktin e
brendshëm bruto, quan në mënyrë të vetme prodhimin e ekonomive kombëtare, udhëzon
veprimin e bankave qendrore dhe vepron si pikë referimi universale kur ekonomitë hyjnë
zyrtarisht dhe dalin nga recesionet. Megjithatë, sipas disa makroekonomistëve, masa mund
të jetë me të meta strukturore. Është e domosdoshme të theksohet se edhe disa nga kritikët
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më të mëdhenj të masës pranojnë se çdo dëshmi e vështirë e matjeve të gabuara është e
vështirë të arrihet, dhe çdo përmirësim do të përbëjë ndryshime të vogla dhe jo ndryshime
në shkallë të gjerë. Megjithatë, ka një rast që duhet bërë që GDP-ja, e cila ka qenë kryesisht
e pandryshuar që nga vitet 1930, nuk jep llogari për tërësinë e ekonomisë moderne.

Figura 5. Shkalla e punësimit dhe papunësisë
(Banka qendrore e Kosovës, 2017)

Si rezultat i rritjes së pjesëmarrjes në tregun e punës, edhe përkundër një rritje të
konsiderueshme të punësimit, shkalla e papunësisë u rrit në 30.5%, përderisa në fund të
vitit 2016 ishte 27.5%. Megjithatë, ky është një indikator pozitiv që tregon se shumë
qytetarë të moshës së punës kanë filluar aktivisht të kërkojnë punë, përderisa më herët ishin
të dekurajuar. Sipas të dhënave për tremujorin e katërt të vitit 2017, indeksi i konfidencës
së biznesit tregon se tendenca kryesore e klimës së biznesit është pozitive për këtë
periudhë, gjithashtu edhe pritjet për periudhën e ardhshme janë mjaft pozitive.
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Tabela 3. Treguesit kryesor makroekonomik

(Fondi Monetar Ndërkombëtar për vitet 2010-2015)

Pjesët e hijezuara paraqesin vlerësime dhe parashikime të BQK-së
Produkti I bdrendshëm bruto ne vitin 2010 ishte 4.402 miliona euro ndërsa në vitin 2014
kishte vlerësim te vlerës nominale për 5.501.9 miliona euro ndërsa në vitin 2015 janë
parashikuar të jenë 5.778.7 miliona euro. Rritja reale e PBB-së në vitin 2010 ishe 3.3 %
ndërsa vlera nominale në vitin 2014 ishte 3.0 % dhe parashikimet për vitin 2015 ishin 3.9
%. Llogaria rrjedhëse në vitin 2010 ishte -515.7 miliona euro ndërsa në vitin 2014 kishe
vlerësim të vlerës nominale -412.1 dhe parashikimet në vitin 2015 ishin -579.1 miliona
euro.
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Remitancat kishin rritje krahasuar me sektorë. Në vitin 2015 ishin 584.3 ndërsa në vitin
2014 vlerësimi I vlerës nominale ishte 688.0 që do të thotë kishte rritje. Deficiti primar në
vitin 2010 ishte -98.7 ndërsa në vitin 2014 deficiti buxhetor ishte -131.9 të vlerës nominale

Tabela 4. Investimet e huaja direkte, sipas aktivitetit

(Banka qendrore e Kosovës, 2014)

Në këtë tabelë janë paraqitur investimet e huaja sipas aktiviteteve ne sektorë të ndryshëm.
Krahasimet janë bërë prej vitit 2007 deri në vitin 2014 në 3 periudha të ndryshmë kohore.
Në sektorin e bujqësisë më e larta ishte në vitin 2008 dhe më e ulëta në vitin 2014. Në
miniera investimet më të larta ishin në vitin 2007 dhe më e ulëta në vitin 2014. Në industri
investimet më të larta ishin në vitin 2007 dhe më e ulëta në vitin 2012. Në energjetikë
investimet më të larta ishin në vitin 2013 dhe më e ulëta ne vitin 2010. Në ndërtim
investimet më të larta ishin në vitin 2010 dhe më e ulëta në vitin 2014. Në Shërbimet
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tregtrare investimet më të larta ishin në vitin 2013 dhe më e ulëta në vitin 20122. Kështu ka
vazhduar investimi në sektorë të ndryshëm deri te Aktivitet e tjera te pa kalsifikuara.

Tabela 5. Borxhi i jashtëm, pozicioni bruto 2007-2013

(Banka qendrore e Kosovës, 2013)

Pjesa më e madhe e borxhit të jashtëm në Kosovë përbëhet nga huat ndërmjet kompanive.
Kompanitë e huaja që operojnë në Kosovë i detyrohen sektorit të jashtëm me 672.6 milionë
euro apo 42% të totalit të borxhit të jashtëm. Me pjesëmarrje të konsiderueshme në borxhin
e jashtëm të Kosovës janë edhe sektorët e tjerë (329.7 milionë euro ose 21% të borxhit të
jashtëm).
5.1 Parashikimi Makroekonomik 2018-2021
Për periudhën 2018-2021, bazuar në të dhënat e publikuara për të gjithë indikatorët, si dhe
në projeksionet e publikuara deri më tani nga organizatat ndërkombëtare, Ministria e
Financave nuk gjen evidencë për ndryshimin e parashikimeve të deritanishme, gjegjësisht
parashikimeve të publikuara në Programin për Reforma në Ekonomi 2018-2020.
Megjithatë, si rezultat i ndryshimit të bazës për vitin 2017, struktura e rritjes së pritur
ekonomike ndryshon në krahasim me parashikimet e mëhershme. Rritja ekonomike do të
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vazhdoj të jetë e nxitur kryesisht nga të njëjtët shtytës (investimet, eksporti, konsumi privat,
eksporti), mirëpo investimet publike dhe private pritet të kenë rol më të theksuar në rritjen e
BPV-së. Për periudhën 2018-2021 rritja mesatare reale projektohet të jetë 5.0%, duke
filluar nga vlerësimi prej 4.6% për vitin 2018, 4.9% për vitin 2019, dhe duke tejkaluar
normën prej 5% nga viti 2020 e tutje. Parashikimet bazohen në zhvillimet e favorshme
ekonomike në vend si dhe ato ndërkombëtare, dhe janë vazhdimësi e pritjeve pozitive për
shpenzim dhe investim nga bizneset dhe konsumatorët. Përderisa kontributi i konsumit
pritet të mbetet afërsisht konstant, rritja e vazhdueshme e eksporteve dhe investimeve pritet
të përshpejtojnë trendin. Mbi të gjitha, një pako investimesh publike në vlerë prej 3
miliardë Euro për periudhën 2018-2021 (ku 25% e këtij stimuluesi pritet të financohet
jashtë burimeve të rregullta buxhetore), vlerësohet se do japin shtytje të theksuar për
përshpejtimin e trendit të rritjes ekonomike. Niveli i lartë i konsumit në BPV konsiston
kryesisht nga ai privat, që mbështetet nga remitencat dhe kushtet e favorshme të kredive
konsumuese. Përmirësimi i kushteve kreditore (si kostos ashtu edhe çasjes) pritet të
ndikojnë në rritjen e kredive konsumuese, duke bërë kështu që konsumi privat të mbetet një
faktor i rëndësishëm i rritjes ekonomike gjatë periudhës 2018-2021. Megjithatë, investimet
private pritet të rriten në masë të moderuar bazuar në trendin e deritanishëm, e që së bashku
me investime publike do të çojnë në një rritje reale prej 8.1% të kompetentes së investimit
total përgjatë periudhës së ardhshme afatmesme. Nga ana e ofertës, Qeveria po bën
përpjekje të vazhdueshme për të ndihmuar prodhuesit vendor të zgjerojnë linjat e prodhimit
për të stimuluar eksportin, sidomos duke pasur parasysh se periudha në vijim është e një
rëndësie të veçantë si rezultat i hapjes së tregjeve të reja pas zbatimit të MSAsë.38 Në këtë
drejtim, lehtësirat tatimore nga Ministria e Financave pritet të kenë ndikim në zgjerimin e
aktivitetit prodhues në vend. Bilanci tregtar negativ vazhdon të jetë sfidë për ekonominë e
Kosovës. Duke pas parasysh se metalet përbëjnë mbi 35% të të gjitha eksporteve, është
rritur rëndësia e diversifikimit më të lartë të mallrave të eksportit kosovar. Për këtë Qeveria
po angazhohet në vazhdimësi duke mundësuar kosto më të ulëta për bizneset prodhuese. Në
periudhën 2018-2021, rritja e eksporteve do vazhdojë, kryesisht në përputhje me rritjen e
kërkesës së huaj, sipas parashikimeve të institucioneve ndërkombëtare. Eksportet e
mallrave pritet të shënojnë rritje nominale mesatare prej rreth 5.4% (apo 3.7% reale) për
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periudhën 2018-2021, me përmirësim të ndjeshëm të strukturës. Ky projeksion është në
pajtim me rritjen e parashikimit të kërkesës nga jashtë, por edhe si rezultat i rritjes së
konkurrueshmërisë së eksporteve kosovare për shkak të uljes së kostove të prodhimit, si
dhe ngritjes së margjinave si rezultat i ngritjes së çmimeve ndërkombëtare.
Importi i mallrave vazhdon të mbajë trendët e deritanishëm, ku projektohet të rritet me një
normë prej rreth 4.6% në vlera reale për periudhën afat-mesme. Mbi trendin historik, rritja
domethënëse e investimeve publike pritet të ketë impuls të përkohshëm përshpejtues në
trendin e importeve. Bilanci i shërbimeve parashihet të mbetet pozitiv me rritje reale të
eksportit të shërbimeve prej 3.2% në mesatare për periudhën 2018-2021. Deficiti i llogarisë
rrjedhëse të bilancit të pagesave do të mbetet pothuajse i njëjtë në vitet 2018- 2021 (rreth 9.4% të BPV-së) i nxitur kryesisht nga projektet e (planifikuara) infrastrukturës publike.
Bilanci tregtar i përgjithshëm tregtar (mallra dhe shërbime) për periudhën 2019-2021
përllogaritet të arrijë në rreth -27.4% të BPV-së (ndërsa vetëm bilanci i mallrave në -40.9%
të BPV-së), në nivel të ngjashëm me vitin 2018, përkundër ngritjes së vazhdueshme të
importit si rezultat i rritjes së investimeve infrastrukturore.

Figura 6. Pjesëmarrja e komponentëve në rritjen e BPV-së
(Banka qendrore e Kosovës, 2018)
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Konsumi dhe Investimet po ashtu pritet të mbështeten nga komponentët tjerë të bilancit të
pagesave, që përcaktohen kryesisht nga lëvizjet ekzogjene në ekonominë globale. Gjykuar
nga muajt e parë të 2018-ës, por edhe duke parë parashikimet për inflacionin global e në
veçanti atë të BE-së, pritet që inflacioni në konsum për periudhën e ardhshme afatmesme
në Kosovë të shënojë 1.7% në mesatare vjetore. Çmimet e importit pritet të rriten me një
mesatare prej 2.5%, ndërsa deflatori i përgjithshëm i BPV-së pritet të shënojë rritje
mesatare prej 1.2% në vit. Si rezultat i rritjes së të hyrave të disponueshme, por edhe
përmirësimit të kushteve kreditore, në vendet e përqendrimit të diasporës kosovare,
remitencat pritet të vazhdojnë rritjen me 3% në vit, ndërsa Investimet e Huaja Direkte me
rreth 10% në vit, përgjatë periudhës 2018-2021. (Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 20192021).

5.2 Korniza fiskale 2019-2021
Qeveria e Kosovës vazhdon të ndjekë strategji konservative në politikën makroekonomike
duke synuar nivele të ulëta të deficitit buxhetor që sigurojnë rezerva të mjaftueshme
buxhetore dhe shmangin akumulimin e tepruar të borxhit publik. Kjo e gjitha me qëllim që
të ruaj një mjedis të qëndrueshëm makro-fiskal që favorizon rritjen ekonomike të nxitur nga
sektori privat. Dokumenti i KASH-it në vazhdimësi është bazuar në ruajtjen dhe zhvillimin
e mëtejshëm të kornizës fiskale të bazuar në rregulla fiskale shumë të rëndësishme, duke
përfshirë rregulla që kërkojnë:
•

Rishikime buxhetore me ndikim neutral në deficit,

•

Kufizim të deficitit buxhetor në 2% të BPV-së, 26

•

Kërkesën që fatura e pagave publike të ketë pjesëmarrje konstante në raport me
BPV-në nominale, dhe

•

Kufizimi i borxhit prej 40% të BPV-së, gjegjësisht 30% për përjashtimin e
investimeve kapitale nga rregulla e deficitit, sipas “klauzolës së investimeve”.
Përjashtimi nga kufizimi i deficitit për projektet kapitale të financuara nëpërmjet
huadhënies afatgjate dhe koncesionare të donatorëve, ose atyre të financuara nga
likuidimi i aseteve të Ndërmarrjeve Shoqërore, ofron hapësirë të mjaftueshme për të
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trajtuar këto mangësi brenda një kornize të kujdesshme dhe të shëndoshë fiskale. Në
këtë kontekst strategjik, objektivat fiskale afatmesme të Qeverisë mbështeten në
parimet si më poshtë:
•

Të mbajë lartë nivelin e investimeve kapitale si pjesë të shpenzimeve të
përgjithshme për të adresuar pengesat strukturore dhe për të rritur konkurrencën
përmes përmirësimit të infrastrukturës publike,

•

Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe krijimi i hapësirës për rritjen e
financimit dhe efektivitetit të institucioneve gjyqësore, shëndetësore dhe arsimore,

•

Përcaktimi i financimit koncesional të borxhit të jashtëm për projektet strategjike të
investimeve kapitale,

•

Përmirësimi i efektivitetit të shpenzimeve sociale dhe subvencioneve bujqësore
përmes targetimit më të mirë.

•

Mobilizimi i të hyrave duke zgjeruar bazën tatimore në vend të rritjes së normave
tatimore statutore,

•

Nxitja e eksporteve dhe zëvendësimi i importeve përmes lirimeve të tatimeve
indirekte për prodhuesit vendor,

Thjeshtëzimi i tarifave administrative dhe zvogëlimi i barrës rregullative. (Korniza
Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021).

Tabela 6. BPV, investimet dhe bruto vlera e shtuar

(Banka qendrore e Kosovës, 2018)
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Investimet te vlera e BPV-së me cmime aktuale në vitin 2015 ishin 5607.1 që ishte vlera
më e vogël në krahasim me vitin 2020 që prashihet të jetë më e madhe dhe kjo vlerë arrin
deri në 7623.5. Investimet më përqindje në vitin 2015 ishin 25 % që kjo vlerë parashihet që
të rritet në vitin 2020 për 30.6 %. Sektorët e ndryshëm si bujqësia në vitin 2015 ka rënie 4.1% në krahasim me vitin 2020 parashihet që të ketë rritje 9.5 %. Industria ka luhatje
sepse në vitin 2015 është 5.9% dhe vazhdon të ketë rënie neë vitin 2017 -0.4 dhe për vitin
2020 parashihet që të ketë rritje 5.8% pork jo shumë do të jetë me e ulët se në vitin 2015.
Ndërtimtaria në vitin 2015 ka rritje 15.8% dhe per parashikimet në vitin 2020 ka rënië të
cmimeve 5.8%. Shërbimet në vitin 2015 jane 1.4% dhe parashikimet vazhdojnë të rriten për
vitin 2020 për 8.5%.
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Diskutime
Punimi studion rolin e investimeve në një vend të vogël si Kosova., në qendër të punimit
është vendosur çështja kryesore e ndikimit të investimeve në bruto prodhimin vendor.
Investimet luajnë një rol të rëndësishëm në shumë aspekte të zhvillimit ekonomik të vendit.
Këta investime duhen parë si burim ekonomik që mund të përmbushin jo vetëm nevojat
aktuale, por më shumë ato strategjike. Aktualisht rreth 80% e fluksit të investimeve në
Kosovë është investim në kapital aksionar, përqendrimi i investitorëve të huaj në
ekonominë tonë është në këta sektorë: sistemi bankar; transport, tregti dhe
telekomunikacion, energjitikë.
Investimet e Huaja Direkte, sjellin impakte të ndryshme në ekonominë e një vendi. Sipas
teorisë, këto impakte fillojnë që në nivel mikro dhe përfundojmë më pas në nivel makro.
Për shembull, autorë të ndryshëm vënë theksin tek produktiviteti i firmave. Ka raste kur
investimet e huaja direkte rrisin produktiviteti e firmave (përgjthësisht të vogla dhe të
mesmë) dhe ka raste që e ulin produktivitetin e firmave (përgjithësisht të mëdha). Pjesa
kryesore e investimeve të huaja direkte orientohen në tregti, duke u ndjekur me industrinë,
kryesisht atë përpunuese dhe duke u pasur më pas me ndërtimin dhe transportin. Investimet
e Huaja Direkte që orientohen ne tregti, janë përgjithësisht për import-eksport, dhe pjesa
tjetër në industri dhe investime kapitale industriale.

Arsyet kryesore që Investimet nuk kanë një ndikim statistikisht të rëndësishëm në rritjen
ekonomike janë:
•

Madhësia e tregut në Kosovë është e vogël. Siç dihet, një nga faktorët që ndikon në
përthithjen e investimeve është dhe madhësia e tregut vendas. Nëse para shumë
vitesh një nga motivacionet kryesore të investimeve ishte kostoja e ulët, sot është
zgjerimi i tregut.

•

Dukuria e Investimeve i përket vetëm viteve të fundit. Kosova në 10-vjeçarin e parë
të tranzicionit është karakterizuar nga një mungesë e qëndrueshmërisë politike dhe
ekonomike duke ndikuar negativisht në përthithjen e investimeve të huaja. Ndërsa,
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në vitet e fundit efekti i krizës ndikoi jo vetëm në ndryshimin e vendeve origjinë të
këtyre investimeve, por dhe në ngadalësimin e flukseve hyrëse.
•

Një aspekt shumë i rëndësishëm është madhësia e këtyre investimeve dhe natyra e
tyre. Qëllimi kryesor i këtyre investimeve është përfitimi nga kostoja e ulët,
lehtësirat e ofruara dhe shfrytëzimi i rezervave natyore.

Akterët e politikave duhet të luajnë rol më aktiv në krijimin e një ambienti miqësor për
Investimet në Kosovë duke krijuar praktika të mira dhe koordinuar përpjekjet për adresimin
e këtyre çështjeve:

Praktikat dhe përvojat ndërkombëtare duhet të shërbejnë si bazë për krijimin e një rrethine
investive më miqësore. Për ta bërë këtë me sukses, Qeveria dhe UNMIK-u duhet të
përqendrohen në aktivitetet si vijojnë:
➢ Përmirësimin sistematik të stabilitetit politik dhe gjendjen e sigurisë;
➢ Rritjen e vetëdijësimit të komunitetit të biznesit dhe opinionit publik se sa i
rëndësishëm është roli i sektorit privat në promvimin e progresit ekonomik dhe
krijimin e ekonomisë së tregut;
➢ Mbrojtjen e konkurrencës lojale duke reduktuar evazionin fiskal dhe intensifikimin
e vazhdimësisë së masave sistematike kundër korrupcionit;
➢ Lehtësitë për eksport përmes krijimit të indentitetit tregtar të Kosovës dhe
nënshkrimi i marrëveshjeve me vendet fqinje dhe vendet tjera për t’i eliminuar
pengesat administrative, si psh. njohja e çertifikatës së origjinës Kosovare dhe
respektimi i parimit të reciprocitetit në marrëdhëniet tregatre;
➢ Ndërmarrjen e të gjitha masave për t’i përmbushur standardet dhe kriteret që
kërkohen nga Marrëveshja për Investime në kuadër të Paktit të Stabilitetit me qëllim
që të ndërtohet një kornizë stabile, transparente dhe e unjësuar për investime në
sektorin privat;
➢ Promovimi i programit të privatizimit te investitorët potencial, zhvillimi dhe
publikimi i referencave udhëzuese mbi procedurat e politkës operative dhe ndërtimi
i praktikave transparente që lidhen me implementimin e Rregullores mbi AKM-në e
cila do t’i inkurajonte investitorët e vendit dhe të huaj;
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➢ Kompletimi i kornizës ligjore duke aprovuar ligjet dhe rregulloret që janë në pritje
për Privatizimin/Ligji mbi Shfrytëzimin Afat-gjatë të Tokës, Ligji mbi Hipotekën,
Ligji mbi Bankrotimin, Ligji mbi Mbrojtjen e Konkurrencës, Ligji mbi Tregtinë e
Jashtme, Ligji mbi Tregun Financiar dhe Bursën dhe, Ligji mbi të Drejtat
Pronësore. Ligjet në të cilat janë bërë plotësimet e duhura duhet të fillojnë të
implementohen dhe fuqizohen juridikisht, dhe me anë të kësaj të forcohet
rregullative ligjore;
➢ Duke u bazuar në shembullin e marrëveshjes OPIC, të arrihen marrëveshje të
ngjashme me agjencitë e ndryshme të Evropës dhe rajoneve tjera.
(2) Masat në kuadër të politikave duhet të drejtohen kah krijimi i një sistemi bankar efikas,
i cili do të ofronte:
o Nxitje më të mëdha dhe norma më të mira të kamatës për kursimet në formë të
depozitave afatgjate, që do të mundësonin dhënien e kredive afatgjata
o Rritjen e mëtejme të konkurrencës dhe futjen në përdorim të instrumenteve
garantuese për të stimuluar norma më të ulta të kamatës për kreditë investive
o Implementimi i praktikave të përparuara të sistemit bankar që e lehtësojnë tregtinë,
psh. futja në përdorim e Kambialit dhe Garancioneve Bankare.
(3) Duhet të ekzistoj një përkrahje solide për aktivitetet e planifikimit urban dhe hapsinor
nën juridiksionin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor dhe komunave, për të
siguruar një ambient urban të favorshëm për qasje më të lehtë ndaj lokacioneve të
përshtatshme për afarizëm. Kjo gjithashtu përfshinë thjeshtëzimin e procedurave
administrative dhe zvoglimin e shpenzimeve për marrjen e lejeve për investime të reja;
(4) Krijimi i sistemit për kontakte institucionale me Diasporën Kosovare, dhe shmangjen e
fragmentimit që mund të vie si rezultat i interesave të bazuara në organizimin politik, por
në favor të formave organizative me attributet Kosovare dhe Komunale që kanë për qëllim
mobilizimin e kapitalit financiar dhe njrëzor për investime në Kosovë. Të elaborohet
koncepti i fondeve investive me kapital të Diasporës dhe promovimi i tyre si gjenerator i
investimeve potenciale. Kjo mund të realizohet në bashkëpunim me qeveritë dhe bankat e
vendeve korresponduese;
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(5) Të inkurajohen akterët e ndryshëm në promovimin e IJD me qëllim që të krijohet një
trup koordinues në nivel të Qeverisë ose Ministrisë së caktuar në funsion të aktivitetve
promovuese më të qëndrueshme të drejtuara kah promovimi i Kosovës si destinacion
investues. Është e nevojshme të arrihet një koordinim dhe efekte më të mëdha në aktivitetet
e ndryshme që janë prezentuar në kapitullin. Gjithashtu, duhet të merret parasysh themelimi
i Agjencisë për promovimin e IJD;
(6) Zhvillimi i sistemit informativ dhe statistikave adekuate mbi rrjedhën dhe
analizën e trendeve të IJD, do të ishte njëra prej aktiviteteve të rendësishme të
Qeverisë, e sidomos e Entit Statistikor të Kosovës.

35

7

REFERENCAT
1. Campos, N. F. & Kinoshita, Y. (2002) FDI as Technology Transferred: Some Panel
Evidence from the Transition Economies.
2. Ch.P. Jones. (2013) Investments: Analysis and Management, 12th Edition
3. Fabienne Fortanier, (2007) Foreign direct investment and host country economic
growth: Does the investor’s country of origin play a role?
4. Hanson, G. (2001) Should Countries Promote Foreign Direct Investment?
5. John H. Dunning, (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy
6. Lall, S. & Streeten, P. (1977) Foreign Investment, Transnationals and Developing
Countries.
7. Magnus Blomström, (2000) The Determinants of Host Country Spillovers from
Foreign Direct Investment.
8. Moosa, I. A. (2002) Foreign Direct Investment Theory, Evidence and Practice.
Palgrave Macmillan.
9. N. Gregory Mankiw, N.G., D. Romer, & Weil, D.N. (1992) A Contribution to the
Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 107
10. Peter Sanfey, (2012) Economic Procpects.
11. Sanat K. Sarkar, (2007) Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Panel
data and Time Series Evidence from Less Developed Countries.
12. Sanat K. Sarkar, (2007) Foreign Direct Investment Theory and Application.
13. KASH-Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021. Retrieved from:
[https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/A207050E-6E64-4A64-81FEE9B1B2D6799B.pd]
14. ERP-Programin e Reformës Ekonomike për periudhën 2018-2020. Retrieved from:
[https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/3A3F7868-9B7F-45C6-9826189C0629CEDD.pdf]
15. Ststistika nga serit Kohore te publikuara nga BQK lidhur, me investime. Retrieved
from: [https://www.bqk-kos.org/?id=55]
16. Instituti per hulumtime zhvillimore -Riinvest. Retrieved from:
36

[http://riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/October/17/shqip1476705266.pdf]
17. Instituti Gap. Retrieved from: [http://www.institutigap.org/]
18. Ministria

e

integrimit

Evropian.

Retrieved

from

[http://www.mei-

ks.net/sq/kosova/investimet-ne-kosove]]

37

